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ХУРШИД ДЎСТМУҲАММАДНИНГ “ЁЛҒИЗ” ҚИССАСИДА ИЖОДКОР
ОБРАЗИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ.
Раҳмонова Хуршида
Алишер Навоий номидаги Тошкент
давлат ўзбек тили ва адабиёти университети
мустақил тадқиқотчиси
Аннотация. Қисса ўзбек адабиётининг тарихий ривожланиш жараёнида алоҳида
ўрин тутади. Мақолада истеъдодли адиб Хуршид Дўстмуҳаммаднинг тарихий мавзуда
ёзилган “Ёлғиз” қиссаси жанрга хос назариялар асосида тадқиқ қилинган. Асарда бош
қаҳрамон ижодкор шахс Абдулла Қодирийнинг мураккаб руҳияти, қайғулари, мақсадлари
у яшаган давр муҳитига, адолатсизликларига қарама-қарши ўлароқ тасвирланади. Мана
шундай ифодалар яққол кўринган ўринларга урғу бериб таҳлилга тортилган. Мақолада
муаллифнинг тарихий ҳақиқат ва уни бадиий кашф этишдаги ўзига хослиги имкон
даражасида ўрганилди.
Калит сўзлар: ижодкор шахс образи, адабий характер, поэтик фикр, реалистик
тасвир, индивидуал хусусият, тарихий ҳақиқат, давр руҳи, персонаж баёни, бадиий асар
тили.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА АВТОРА В ПОВЕСТИ
ХУРШИДА ДОСТМУХАММАДА «ОДИНОКИЙ».
Алишера Навои
Государственные университеты узбекского языка и литературы
Аннотация. Рассказ имеет особое место в процессе исторического развития
узбекской литературы. В статье рассматривается рассказ талантливого писателя
Хуршида Дустмухамада «Один», написанный на историческую тему в жанровой основе. В
произведении главный герой противопоставляется творческой личности Абдуллы Кадыри,
его сложному характеру, печали , цели, периоду жизни и несправедливостям. Именно эти
выражения с ударением анализируются на явно выраженных местах. В статье по мере
возможности
изучается
историческая
справедливость
и
художественная
изобретательность автора.
Ключевые слова: образ творческой личности, литературный характер,
поэтическое мнение, реалистическое изображение, индивидуальная особенность,
историческая правдивость, состояние эпохи, рассказ персонажа, язык художественного
произведения.
THE ARTISTIC INTERPRETATION OF THE AUTHOR’S IMAGE IN THE NOVEL BY
KHURSHID DOSTMUHAMMAD “LONELY”
Annotation. The story genre has particular importance in the process of historical
development of uzbek literature. The article investigated historical story written by talented writer
Khurshid Dustmuhammad , wich was based on the theories peculiar to the genre. The composition
illustrates the psychology, sorrows, purposes of the main character the Abdulla Kodiriy as
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composer, opposing to the environment, injustice of the period he lived. The particular expressions
which were illustrated as mentioned above were accented and analysed. The article studied as
possible how the author demonstrates the historical truth in his artistic value.
Key words: the image of composer, literary character, poetic thought, realistic illustration,
individual feature, historical truth, periodic spirit, the exposition of personage , literary language
of the composition.
Қисса ўзбек адабиётининг тарихий ривожланиш жараёнида ёзувчилар
томонидан энг кўп қўл урилган жанрлардан биридир. Бу жанр ХХ аср ва
мустақиллик даврларида яна-да кенгайди, мукаммал эстетик бир бутунлик – жанр
сифатида ўзига хос хусусиятлари такомиллашди. “Қиссада айтилиши муҳим бўлган
поэтик фикр ҳар доим жанрнинг маълум бир “вакили” томонидан ҳикоя қилинади
”16. Бу ҳам қиссанинг ўзига хос белгиларидан биридир.
Айтиш керакки, қиссачиликда поэтик изланишлар маълум бир даражада
янгилана бошлади. Инсонни ижтимоий ҳаётнинг бир намоёндаси сифатида эмас,
балки ўзига хос бўлган маънавий олам эгаси сифатида кашф этишга эътибор
кучайди. Бунда реалистик тасвир билан бирга янги-янги тасвир усулларига эътибор
берила бошлади. Бу даврдаги энг яхши қиссаларда ҳаётий ҳодисалар қамрови
кенгайиб, конфлектнинг чуқурлашуви, шахс муаммосига , унинг жамият билан
ўзаро муносабатига қизиқиш, маънавий-руҳий таҳлилига мойиллик кучайди. Бу
тендеция қисса жанрининг барча кўринишларида намоён бўла бошлади.
Истеъдодли ёзувчи Хуршид Дўстмуҳаммаднинг “Ёлғиз” қиссаси ҳам ана шу
жиҳатдан характерлидир. Ушбу қиссада тарихий давр ва шахс муносабатлари
хусусида, қаҳрамон руҳиятининг мураккаб қирралари, фикри хаёллари ҳақида
ёзилган. Тарихимизни, ундаги зиёли инсонлар ўтмишини илмий ҳамда бадиий
тадқиқ этиш ёзувчидан анчагина саъй-ҳаракат ва бадиий маҳоратни талаб қилади.
“Ёлғиз” қиссасининг бош қаҳрамони Абдулла Қодирийнинг миллат, юрт тақдири
учун қайғуси , мақсадлари ўша давр нафасига, адолатсизликларига қарама-қарши
ўлароқ тасвирланади. “Йиғинди гаплар” мақоласи учун қамалган Абдулла Қодирий
қалбидан кечган ўйлар, руҳий изтироблар муҳит билан боғлиқликда ифодаланган.
Воқеа тасвиридан руҳият тасвири устувор бўлган. Шунингдек, ҳаракат ва руҳият
тасвири бир-бирини тўлдирган ҳам. Қаҳрамон атрофида зоҳиран қараганда
одамлар кўп, аммо уни тушунадиган , дардларини ҳис қиладиган, ақл билан онгли
тарзда англайдиган одам йўқ. Шунинг учун ҳам у ўзини руҳан, қалбан ёлғиз ҳис
қилгандир, эҳтимол.
Қиссада ёлғиз деб сифатланган Абдулла Қодирий образи характер даражасига
кўтарилган. “Асарда мукаммал тасвирланган образларгина характер даражасига
кўтарила олади. Характер – бу аниқ ирода йўналиши ва ўзининг индивидуал
хусусиятлари билан бошқалардан кескин ажралиб турадиган образ”17, - дейди
адабиётшунос олим Матёқуб Қўшжонов. Ёзувчи Хуршид Дўстмуҳаммад ҳам ёлғиз
16

Холдоров Дилмурод. Ижод моҳияти – услуб хосияти”. – Т.:Турон замин зиё, 2017, 6-бет

17

Қўшжонов Матёқуб. Ҳаёт ва маҳорат. Т., Ўзадабий нашр, 1962. 15-бет
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деб атаган қаҳрамонини бошқаларга ўхшамайдиган ўзига хос индивидуал
хусусиятларини теран мушоҳада қилган ҳолда бадиий ифодалаб берган.
Адабиётшунос Л.И. Тимофеев эса бадиий характерни вужудга келтирувчи бир неча
жиҳатларни санаб ўтади. “Жумладан, портрет, қаҳрамоннинг тавсифи ва таърифи,
қаҳрамон нутқи, шароит, турли тарихий, ижтимоий-сиёсий ва руҳий вазиятлар,
нарса ва ҳодисалар, қаҳрамон фаолияти, унинг бошқалар билан муносабати, фикрўйлари, изтироблари, қувончлари биргина характерда мавжуд бўлиши лозим.
Ушбу жиҳатларсиз характер қурилиши мукаммал бўла олмайди ”18. Мазкур
жиҳатлар ёлғиз образида бирлаштирилган ҳолда характер даражасига кўтарилган.
Ёлғиз нафақат адабий характер, балки у ўзида миллий ва умумбашарий
хислатларни жам қилган ижодкор шахс образи ҳамдир. Асар қаҳрамони фаолияти
ўзи мансуб бўлган давр воқелиги билан уйғунликда тасвирланади. Шу боис, у бир
томондан , ўз даврининг фарзанди, иккинчи томондан, илғор дунёқарашлари ва
юксак идеаллари билан тарихан ўз замонасидан илгарилаб кетган инсон сифатида
гавдалантирилган.
“Хўш, ёлғизнинг дарди нима эди? У нималарни ўз олдига мақсад қилиб
қўйган эди” ,– деган савол туғилиши табиий. Бунинг жавоби асар матнига
сингдириб юборилган. Яъни Абдулланинг ичқи нутқи орқали ифодалаб берилган.
“Одамларни газет-журналга жалб этишда мақсад-маслак бўлмоғи даркор. Қуруқ
газетхонлик-журналхонлик билан иш битмайди. Басират кўзларни очмоқ лозим
уларнинг . Қандоқ ҳаёт кечирмоқдалар, инсон қавми аслида қандоқ яшамоққа лойиқ
–биладиларми шуни улар?”19. Асарда Абдулла одамлар гавжум тўпланадиган
бозорларга тушиб, халқнинг яшаш тарзини, тирикчилик манбайини кузатадиган,
гап-сўзларини, фикрларини тинглайдиган ва шу асосда маълум бир хулосаларга
келадиган инсон сифатида гавдалантирилган. “Нима қилмоқ зарур? Қай йўл-қай
чора
бирлан
уйқудагиларни
уйғотиш
мумкин?
Уйқудан,
мудроқдан,
20
танбалликдан?!” . Қодирийнинг асл мақсади ана шу эди. Халқни илмли,
маърифатли қилиш. У бутун умр мана шу дард билан яшаб ўтди. Бошига келган
кулфатларнинг ҳам асл сабаби мана шу – “басират кўзларни” очишга урингани.
“Йиғинди гаплар” мақоласини ёзишга ундаган ҳам шу: халқнинг аҳволини
яхшилашга ҳаракат қилгани, уларнинг маърифатли бўлишларини истагани эди.
Ёзувчининг маҳорати шундаки, у китобхонни аста-секин, сокинлик билан Абдулла
Қодирийнинг дарди-дунёсига, маънавий-руҳий оламига олиб киради ва бу дардни
ўқувчига ҳам юқтиради. Бу дардни ифодалашда ёзувчи қаҳрамоннинг ўйхаёлларидан, ички нутқидан фойдаланган. “Ишчими, деҳқонми, маорифи
маданияти, иқтисоди-ю шалтай-балтайи ўзим сингари ғафлат уйқусига банди
эканлигидан куймоқдаман. Маҳалла ишсиз, гузар ишсиз, бозор ишсиз – томтешарга уқув, йўл тўсарга юрак йўқ, уйқудан аламни олмай қаён борсин, бу
овсарлар?!..... Ўлка қай аҳволда-ю, уста Йўлдошнинг куйгани қайси ергача?! Салкам
18

Тимофеев Л.И. Теория литературы. – М.: Педагогика, 1979. Ст 130-132

19

Хуршид Дўстмуҳаммад. Ёлғиз. – Т.: Машҳур пресс, 2019, 30-бет

20

Хуршид Дўстмуҳаммад. Ёлғиз. – Т.: Машҳур пресс, 2019, 31-бет
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беш минг кишига битта мактаб эмиш! Ол-а, ўқийман деганлари неча ҳовуч. Очган
мактабинг неча сиқим, дейдирган жўмард йўқ майдонда”21. Муаллиф ижодкор
образининг бу каби фикр-хаёллари билан ўша даврнинг, мустабид тузумнинг,
мафкуравий тазйиқнинг халқ учун келтириб чиқарган муаммоларини ёритиб
берган.
Кичкина чўғ ҳам, аслида, оловнинг уруғи. Унда буюк ҳарорат ва ёруғлик
қудрати бор. Зеро, улкан машъалалар ҳам ўша урвоғдек чўғлардан туғилиб,
алангаси дунёни тутиб кетади. Абдулла Қодирий юрагида аланга олаётган чўғни
ўчириш, ҳовурини босиб қўйиш учун ҳам, эҳтимол, уни уч ой зах қамоқхоналарда
сақлашгандир. Аммо, унинг халқ дарди деб ёнган юрагидаги олов кучайсакучайдики, асло сўнмади. Унинг ортида оддий бўлса-да унга ишонадиган, унга
суянадиган, унга дардларини айтиб дармон бўлишини кутиб турган, уни яхши
кўрган халқ бор эди. Қаҳрамоннинг ўзи ҳам буни сезмагандир, эҳтимол. Асар
матнидан қуйидаги жумлалар фикримизни исботлашга ёрдам беради. Кечки пайт
бир неча одам тўпланиб, шовқин солиб таҳририятга келишади.
“ – Жулқунбой деганларини кўрсак бўладими?
–
У кишида нима юмушинг бор? – овози келди Тошқиннинг.
Маҳалламиздаги муттаҳамлар устидан шикоят келтирдик, шуни берайлик.
Бир абжағини чиқариб ҳажв қилиб берсин”22. Абдуллани яхши кўрган ана шундай
халқ орасидан уни сотган сотқинлар ҳам чиққан.
Тарихни билиш, тушуниш, тарихий шахслар руҳиятини англаш даражаси
ижодкор салоҳиятини кўрсатади. Ҳар қандай ҳаётий муҳитда, ҳар қандай ижтимоий
шароитда намоён бўлган ватанпарварлик, миллатсеварлик, инсонийлик
хусусиятларини кўра олиш ҳамда кўрсата билиш тарихий шахс образини
ёритишнинг бош мезонидир. Хуршид Дўстмуҳаммад ҳам тарихий ижодкор шахс
Абдулла Қодирийнинг маънавий-руҳий оламини худди шундай жонли тарзда
ифодалаб берди. Бунда ёзувчи ижодкор образи руҳиятининг мураккабликларини
очиб беришда унинг асарларидаги қаҳрамонлардан ҳам унумли фойдаланган.
“Астағфируллоҳ!” деди Абдулла Юсуфбек ҳожига таассуф қилиб. Отабек-ку туҳмат
ортида ҳибс этилди, Абдулла-чи? Унинг бу ерда ўтиришининг боиси наҳотки
“Йиғинди гапларга” боғлиқ бўлса?!... Омманинг кўзини очиш, уларнинг туриштурмушини янги ҳаёт ўзанига буриш учун қанча ёзилса, қанчалик басират кўзлари
очилса шунча оз эмсами?!”23. Қодирийнинг миллат тақдири, халқнинг турмуш
тарзини яхшилаш учун бир йўл қидираётганлиги унинг фикрларидан ҳам билиш
мумкин. Яна инсон ўзини тушунмайдиган, дардларини тингламайдиган,
англамайдиган одамлар, жамият орасида қолса хаёлларидаги идеали билан суҳбат
қуради, унга суянади, ишонади. Абдулла ҳам ўзи яратган образ Юсуфбек ҳожининг
ақлу заковатига ишонган, дардларини у билан бўлишган. “Инсон ўзи билан ўзи
қолганда руҳиятининг энг кучли ва ожиз жиҳатларини бутун мураккаблиги билан
21

Ўша китоб. 43-бет

22

Хуршид Дўстмуҳаммад. Ёлғиз. – Т.: Машҳур пресс, 2019, 28-бет

23

Хуршид Дўстмуҳаммад. Ёлғиз. – Т.: 2019, 70-бет
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англаб етади. Характерларнинг кечинмаларини учинчи шахс тилидан баён этиш,
муаллиф баёни билан персонаж баёнининг бирлашиб кетиши асарга кучли руҳий
замин, фалсафий йўналиш беради, ҳолатнинг бадиий шарҳи вазифасини ўтайди”24.
Хуршид Дўстмуҳаммад қиссасида ҳам муаллиф баёни ҳамда қаҳрамон ўз-ўзини
тафтиш қилиши қоришиқ ҳолда келади, натижада китобхон руҳиятига қаҳрамон
руҳияти сингиб кетади, бадиий таъсир доираси ортади. Адабиётшунос Шуҳрат
Ризаев асар қаҳрамони Абдулла образи ҳақида шундай деб ёзади: “Қодирий –
адабиётда ёлғиз, “Муштум”да ёлғиз, ачитиб заҳарханда сўз айтишда ёлғиз, камерада
ёлғиз, қалами ўткирлиги, куюнчаклиги боис ёлғиз, “тушунган одам –
тушунмаганлар олдида ёлғиз” ва ҳоказо. Ана шу ўнларча ёлғизларнинг таърифтавсилотларини бера бориб, Абдулла Қодирий деган бетакрор ёлғиз ҳодиса –
ёлғизлик моҳиятини очади муаллиф. Унинг улуғлиги, буюклигини ана шу ёлғизлик
ракурсларида инкишоф этиб боради. Биз энди ўша беназир зотни қалбан ҳис
қилиб, Шахс мақомидаги якка-ёлғизлигини дилдан эътироф этамиз. Асрлар оша
яшамоққа ҳақли эканлигини ҳис қиламиз” 25. Муаллиф мана шу ёлғизликни,
Қодирий қалбидаги, руҳиятидаги ёлғизликни асар моҳиятига сингдирган.
“Ёлғиз” қиссасининг яна бир муҳим қирраларидан бири бу- унинг бадиий
тилидир. Ёзувчи тарихий ҳаётни образлар ва манзаралар воситасида акс эттирар
экан, ўша дарв халқ тили мақолларидан, ҳажвияларидан, гап қурилиши
усулларидан, диалектлардан фойдаланган, қаҳрамон, персонажларнинг характерига
қараб сўз ва иборалар танлаган. Тарихни бадиий ўзлаштиришдаги энг қийин
жиҳатлардан бири тил масаласи бўлса керак. Халқ руҳиятини беришда , давр
муҳитини яратишда, аждодларимиз нутқини, фикрлаш тарзини акс эттиришда энг
муҳим масалалардн биридир. “Мен тарихий асар ёзишда “қаҳрамон тили иложи
борича ўша давр руҳини акс эттириши зарур” деган тамойилга амал қиламан.
Аслида тарихий асарда икки хил тил бор. Бири қаҳрамонлар тили, иккинчиси –
муаллиф тили. Ёзувчи учун энг қийини ана шу икки томонни мўътадил тутиб қола
билишда”26, - дейди Ўзбекистон халқ ёзувчиси Муҳаммад Али . Худди шунингдек,
Хуршид Дўстмуҳаммад ҳам Қодирий даври муҳитини яратиш учун қаҳрамонлар
нутқида ўша давр тил унсурларидан, лексемаларидан фойдаланган. Лекин асарни
бугунги давр кишиларига мўлжаллаб ёзилаётганлигини эътибордан қочирмаган
ҳолда ўқувчини зериктирмаслик учун муаллиф ровий нутқида ҳозирги ўзбек
тилини қўллаган.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, муаллифнинг тарихий ҳақиқат ва уни
бадиий кашф этишдаги ўзига хослиги бош қаҳрамон образи талқинида давр
мафкурасига қарамай, унинг она-Ватан йўлидаги фидоийлигини умуминсоний
қадриятларда кўрсатиб бера олган.

24

Шоира Исаева. Ўзбек тарихий романларида характер руҳиятини тасвирлаш усуллари.
Автореферат. Т.: 2001, 13-бет
25

Ризаев Шуҳрат. Дардман дил изтироблари. “Ёлғиз” қиссасига ёзилган сўзбоши. – Т.: 2019, 8-бет
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